



































































GENERATION WAR - OFFICIAL TRAILER
Our Mothers, Our Fathers also seeks to make death in war meaningful by meting it out according to scales of virtue. The brave
officer brother who fights well until he turns against the war’s insanity survives. The sensitive, cowardly brother who later
becomes a brutal killer chooses suicide. This tidily excuses viewers from apportioning responsibility for the character’s all too
human acts.
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The innocent and enthusiastic nurse, who makes a tragic mistake but later feels appropriately guilty, survives to marry the
conscientiously objecting ex­officer. They are the upstanding national couple who, as in Stalingrad, go on to give birth to
today’s citizens/viewers. The vivacious nightclub singer who takes up with a Nazi in order to save her Jewish lover is executed,
not unlike Ulyanova’s counterpart.
Meanwhile, in a swipe at Germany’s eastern neighbor, the main purpose of the film’s Jewish character seems to be to show up
Polish partisans as anti­Semitic. German death camps are nowhere to be seen in the film. The Anglo­Americans are almost
entirely excused from their favored form of the delivery of mass death, for the film makes hardly any reference to the bombing
campaigns that flattened and burned Germany’s cities.
Real war is capricious and democratic in the way it hands out suffering and death; there is no rhyme or reason as to why some
die and others survive. This is why survivors are often tortured with inconsolable guilt.
On film, death in war is part of a rational and moral order. The bad guys mostly die, and if the good ones do too, their sacrifice
is purposeful and worthwhile, not random. Only in this way can the war film become a vehicle to tell stories about the nation,
about its purpose and meaning in the world.
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